**Podněty k modlitbě – 3. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé, díky všem, kdo se zapojili v uplynulém čase do Tříkrálové sbírky a tím také do díla, které k životu církve patří, totiž zájem a solidarita s bližním. Projevy lásky však nesmíme zúžit na větší či menší finanční dar, na organizované charitativní dílo. Je třeba stále se učit naslouchat a svůj obzor neuzavřít, ale rozšiřovat. Pomoc lidem mnohdy vůbec nepotřebuje materiální formu, ale nalézt si čas, naslouchat, povzbudit, dodat naději, porozumět, nést tíhu dne…

**Četba z Písma:**  Mk 10, 46-52

Zástup, který obklopuje Ježíše, se těší na jeho činy, slova, učení. Rád poznává Boha jeho prostřednictvím. Ale teprve se učí naslouchat potřebám lidí kolem. Nezahledět se pouze do osobních starostí nebo života nejbližších. Tak se stane, že v onom zaujetí sice slyší Bartimaiovo volání jako hluk, ale přeslechnou jeho obsah, jeho bytostnou potřebu. A nejen, že jí nepoznají, dokonce je tento hlas ruší, protože by mohli přeslechnout Pána, nemuseli by mu dobře rozumět. Je třeba umlčet rušivý element. Začnou jej okřikovat, chtějí ho vytěsnit.

Ježíš se však zastaví a nechá si Bartimaia zavolat. Při četbě evangelia nalezneme mnohá místa, kde si Ježíš všimne člověka, který potřebuje pomoci a ujímá se ho. Někdy zaslechne jejich prosbu, jindy je mu líto zástupu či vdovy, která přišla o jediného syna (Lk 7, 11-17)… Náš Pán nejen slyší hluky a vidí bližní, ale učí nás vnímat jejich životní situace a potřeby a na ně reagovat.

Je třeba stále si udržovat pozornost, abychom nesklouzli k jistě příjemné cestě po Ježíšově boku, kde budeme myslet na své osobní dobro, popř. dobro nejbližších (což nás nevědomky stahuje k sobectví), ale zapomeneme, že Ježíš přišel spasit každou bolest světa. Jistě, nevyhneme se tak chvílím, kdy budeme v koncích s vlastními nápady a moudrostí, kdy zažijeme zklamání nebo bezradnost, kdy si uvědomíme, jak jsou věci jinak, než jsme mysleli atp. Přece je to však způsob, jak být Kristovým učedníkem.

Slyšet hlas druhých, vidět jejich chování je první krok. Když máme v tu chvíli dojem, že s touto osobou (skupinou lidí) nechci nic mít, je to dobrý podnět pro duchovní cvičení. Ptejme se, proč ten člověk takto mluví nebo jedná? Co tím sděluje okolí, po čem v životě touží a nedostává se mu toho? V tu chvíli padnou mnohé předsudky, bariéry barvy pleti, sociální vyspělosti či zařazení, mezigeneračních propastí. Ježíš nám bude dobrým průvodcem, jak nejen slyšet a vidět, ale i jak naslouchat s otevřeným srdcem, jak porozumět.

* Jaké životní příběhy mne vedou k modlitbě, ke Kristu?
* V jaké situaci jsem si až později uvědomil, že mám druhému naslouchat?
* Co mi pomáhá překonávat předsudky a hranice mezi lidmi?

Srdečně zdravím, zvu k modlitbě a žehnám vám, P. Roman Dvořák, Strakonice

**Podněty k modlitbě – 3. týden v mezidobí**

rok 2022

Milí přátelé, díky všem, kdo se zapojili v uplynulém čase do Tříkrálové sbírky a tím také do díla, které k životu církve patří, totiž zájem a solidarita s bližním. Projevy lásky však nesmíme zúžit na větší či menší finanční dar, na organizované charitativní dílo. Je třeba stále se učit naslouchat a svůj obzor neuzavřít, ale rozšiřovat. Pomoc lidem mnohdy vůbec nepotřebuje materiální formu, ale nalézt si čas, naslouchat, povzbudit, dodat naději, porozumět, nést tíhu dne…

**Četba z Písma:**  Mk 10, 46-52

Zástup, který obklopuje Ježíše, se těší na jeho činy, slova, učení. Rád poznává Boha jeho prostřednictvím. Ale teprve se učí naslouchat potřebám lidí kolem. Nezahledět se pouze do osobních starostí nebo života nejbližších. Tak se stane, že v onom zaujetí sice slyší Bartimaiovo volání jako hluk, ale přeslechnou jeho obsah, jeho bytostnou potřebu. A nejen, že jí nepoznají, dokonce je tento hlas ruší, protože by mohli přeslechnout Pána, nemuseli by mu dobře rozumět. Je třeba umlčet rušivý element. Začnou jej okřikovat, chtějí ho vytěsnit.

Ježíš se však zastaví a nechá si Bartimaia zavolat. Při četbě evangelia nalezneme mnohá místa, kde si Ježíš všimne člověka, který potřebuje pomoci a ujímá se ho. Někdy zaslechne jejich prosbu, jindy je mu líto zástupu či vdovy, která přišla o jediného syna (Lk 7, 11-17)… Náš Pán nejen slyší hluky a vidí bližní, ale učí nás vnímat jejich životní situace a potřeby a na ně reagovat.

Je třeba stále si udržovat pozornost, abychom nesklouzli k jistě příjemné cestě po Ježíšově boku, kde budeme myslet na své osobní dobro, popř. dobro nejbližších (což nás nevědomky stahuje k sobectví), ale zapomeneme, že Ježíš přišel spasit každou bolest světa. Jistě, nevyhneme se tak chvílím, kdy budeme v koncích s vlastními nápady a moudrostí, kdy zažijeme zklamání nebo bezradnost, kdy si uvědomíme, jak jsou věci jinak, než jsme mysleli atp. Přece je to však způsob, jak být Kristovým učedníkem.

Slyšet hlas druhých, vidět jejich chování je první krok. Když máme v tu chvíli dojem, že s touto osobou (skupinou lidí) nechci nic mít, je to dobrý podnět pro duchovní cvičení. Ptejme se, proč ten člověk takto mluví nebo jedná? Co tím sděluje okolí, po čem v životě touží a nedostává se mu toho? V tu chvíli padnou mnohé předsudky, bariéry barvy pleti, sociální vyspělosti či zařazení, mezigeneračních propastí. Ježíš nám bude dobrým průvodcem, jak nejen slyšet a vidět, ale i jak naslouchat s otevřeným srdcem, jak porozumět.

* Jaké životní příběhy mne vedou k modlitbě, ke Kristu?
* V jaké situaci jsem si až později uvědomil, že mám druhému naslouchat?
* Co mi pomáhá překonávat předsudky a hranice mezi lidmi?

Srdečně zdravím, zvu k modlitbě a žehnám vám, P. Roman Dvořák, Strakonice